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ABSTRAKTI
Ky punim ka për synim të analizojë tërheqjen e Presidentit amerikan Donald Trump nga
Marrëveshja Bërthamore e Iranit, në mënyrë që të kuptohen dhe cilësohen arsyet prapa këtij
vendimi të papritur por me shumë ndikim në politikën e jashtme amerikane si dhe botërore. Për ta
bërë këtë, autori provon ta vërtetojë hipotezën se Presidenti Trump është tërhequr nga kjo
marrëveshje për arsye të historisë së hidhur SHBA-Iran si dhe besimeve dhe qëndrimeve të tija
personale e politike. Në pjesën e parë të këtij punimi, është paraqitur problematika e detyrës,
objektivi kryesor dhe ato specifike, pyetja hulumtuese dhe hipoteza, si dhe kufizimet dhe struktura
e punimit. Në kapitullin e dytë është paraqitur metodologjia dhe metodat e hulumtimit që janë
përdorë për të mbledhur dhe analizuar të dhënat përkatëse për problematikën e temës. Në pjesën e
tretë janë paraqitur fakte mbi Marrëveshjen Bërthamore të Iranit dhe janë analizuar të dhënat
sekondare të mblidhura mbi largimin e Amerikës nga marrëveshja, përkatësisht artikuj, dokumente
dhe studime në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në fund të këtij kapitulli, gjithashtu kemi
shtjelluar problematikën e punimit nën dritën e teorive kryesore të marrëdhënieve ndërkombëtare,
në mënyrë që të vlerësohet tërheqja e Presidentit amerikan Trump dhe arsyeja e mundshme për
këtë nga këndvështrime të ndryshme. Në kapitullin e katërt punimi vazhdon me një analizë të
rezultateve të mbledhura nga rishikimi i literaturës së fushës, duke i krahasuar këto gjetje në mes
veti dhe duke tentuar të rrëzojë apo vërtetojë pyetjen hulumtuese. Në fund janë përmbledhur të
gjitha gjetjet e punimit si dhe është dhënë një rekomandim retrospektiv bazuar në ato gjetje.
Fjalët kyçe: Iran, Amerika, President Donald Trump, Marrëveshja Bërthamore e Iranit,
marrëveshje multilaterale ndërkombëtare, program bërthamor, teoritë e marrëdhënieve
ndërkombëtare.
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1

HYRJE
Politika e jashtme dhe diplomacia luajnë role kyçe në formësimin dhe zhvillimin e një

shteti. Shkurtimisht, politika e jashtme është përdorimi i ndikimit politik të një shteti, që të shtyjë
shtetet e tjera të ushtrojnë fuqinë e tyre ligjbërëse në atë mënyrë që i përshtatet qëllimeve të shtetit
të parë. Pra, politika e jashtme e një shteti përfshin sjelljen e atij shteti ndaj shteteve të tjera, duke
iu referuar kështu edhe mënyrave me të cilat qeveritë qendrore të shteteve sovrane lidhen me njëratjetrën dhe sistemin global për të arritur synime të ndryshme.
Asnjë shtet nuk mund t’i arrijë me sukses synimet vetanake pa pasur parasysh objektivat,
interesat dhe problemet e shteteve të tjera përreth tij dhe në botë. Ka disa mënyra për ta arritur
këtë, mirëpo më së shpeshti përdoren marrëveshjet ndërkombëtare në mes të dy apo më shumë
shteteve të interesuara. Pra, marrëveshjet ndërkombëtare janë instrumente përmes të cilave shtetet
dhe subjektet e tjera të së drejtës ndërkombëtare rregullojnë çështjet e tyre të rëndësishme.
Ky punim do të fokushohet në Marrëveshjen Bërthamore të Iranit dhe më saktësisht në
shpjegimin e tërheqjes së Presidentit amerikan nga ajo, duke pasur parasysh se kjo marrëveshje
ndërkombëtare është tejet e rëndësishme për sigurinë aktuale globale dhe një veprim i tillë nuk
duket që përputhet me qëllimet e marrëdhënieve ndërkombëtare të lartpërmendura.
1.1 Formulimi i problemit dhe qëllimeve të hulumtimit
Marrëveshja e njohur si Marrëveshja Bërthamore e Iranit, apo formalisht Plani i Përbashkët
Gjithpërfshirës i Veprimit (ang. Joint Comprehensive Plan of Action, shkurt. JCPOA), është një
marrëveshje mbi programin bërthamor të Iranit, në mes të këtij të fundit dhe Gjermanisë,
Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), Rusisë e Kinës (ku
5 shtetet e fundit njihen si 5 anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurisë të Organizatës së
Kombeve të Bashkuara (OKB)) si dhe Bashkimit Evropian (BE) (Samore et al., 2015). Kjo
marrëveshje është arritur në korrik të vitit 2015, mirëpo problemi të cilin ajo tenton ta zgjidh
ekziston që nga 1979 kur, për shkak të Revolucionit Iranian, prioritetet e Iranit mbi programin
bërthamor të tyre u zhvendosen dhe raportet e tyre me SHBA dhe shtete të tjera perëndimore u
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përkeqësuan (Mousavian & Mousavian, 2018). Që nga ajo kohë, shtetet me fuqi botërore kanë
tentuar të arrijnë një marrëveshje me Iranin mbi planin e tij bërthamor prej së cilës secila palë do
të dalë e kënaqur, por pa sukses. Për herë të parë në 2015 ishte arritur një marrëveshje
ndërkombëtare multilaterale në mes të të gjitha palëve, ku të gjithë kishin garantuar plotësimin e
objektivave të tyre (Mousavian & Mousavian, 2018).
Mirëpo, me ardhjen në pushtet të Presidentit Donald Trump në 2017, SHBA ndrroi
kabinetin e saj si dhe objektivat dhe planet e saja për politikën e jashtme, përfshirë edhe qëndrimin
e saj drejtë Iranit dhe Marrëveshjes Bërthamore (Mousavian & Mousavian, 2018). Sipas
Presidentit Trump, JCPOA është njëra nga “marrëveshjet më të këqija” në historinë e botës dhe
dëshironte ta largonte Amerikën nga ajo (“Kissinger: Annulment of”, 2016). Tërheqja e Presidentit
amerikan nga Marrëveshja Bërthamore me Iranin mund të paraqes një problem për marrëveshjen
multilaterale, rrjedhimisht edhe për sigurinë globale, duke konsideruar fuqinë dhe ndikimin e
Amerikës si një kundërshtar i vjetër i çdo aktiviteti të lidhur me materiale bërthamore në Iran. Pra,
e ardhmja e kësaj marrëveshjeje nuk është më e sigurtë, por përse erdhi deri tek kjo? Ky punim ka
për qëllim të zbulojë arsyen e tërheqjes së Presidentit Donald Trump nga kjo marrëveshje me
rëndësi të lartë ndërkombëtare, duke mbledhur, krahasuar dhe analizuar fakte rreth marrëveshjes
si dhe qëndrimet e Presidentit Trump dhe të të gjitha palëve të tjera të bashkëpërfshira.
1.2 Objektivi kryesor dhe objektivat specifike të punimit
Në këtë seksion do të paraqitet objektivi kryesor të cilin ky punim synon të arrijë, si dhe
objektivat specifike të cilat janë objektiva shtesë që do të plotësohen duke punuar për të arritur
objektivin kryesor.
1.2.1 Objektivi kryesor
Të identifikohet arsyeja e tërheqjes së Presidentit amerikan Donald Trump nga
Marrëveshja Bërthamore me Iranin, duke analizuar historinë e marrëveshjes dhe shteteve të
përfshira si dhe qëllimet e Presidentit Trump përmes hulumtimit sekondar mbi literaturën
ekzistuese.
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1.2.2 Objektivat specifike
● Të kuptohet marrëveshja si dhe arsyet përse ështe krijuar ajo.
● Të analizohen dhe krahasohen qëndrimet e Presidentit Trump, shtetit të Iranit dhe palëve
të tjera ndërkombëtare mbi tërheqjen e SHBA-së nga marrëveshja.
● Të testohet tërheqja e Presidentit amerikan Donald Trump në dritën e teorive kryesore
ndërkombëtare (realizmi, liberalizmi, konstruktivizmi, radikalizmi).
1.3 Pyetjet dhe hipotezat hulumtuese
Duke pasur parasysh problemin e hulumtimit dhe objektivin kryesor të tij, mund të
formulojmë një pyetje hulumtuese të cilin ky punim tenton t’iu përgjigjet duke provuar të vërtetojë
se hipoteza e mëposhtme qëndron.
1.3.1 Pyetja hulumtuese
Përse u tërhoq Presidenti amerikan Donald Trump nga Marrëveshja Bërthamore me Iranin?
1.3.2 Hipoteza
Historia e hidhur me Iranin, besimet personale si dhe qëndrimet e tij personale politike e
shtyen Presidentin amerikan Donald Trump të tërhiqet nga Marrëveshja Bërthamore me Iranin.
1.4 Kufizimet e punimit
Ky punim do të fokusohet më shumë në marrëveshjen JCPOA gjatë periudhës së
udhëheqjes së Presidentit amerikan Donald Trump, dhe jo në ngjarjet që kanë ndodh para asaj
kohe. Gjetjet e punimit janë të kufizuara mbi literaturën që ishte në dispozicion për autorin, duke
bërë vetëm hulumtim sekondar dhe jo hulumtim primar mbi të dhëna të papërpunuara.
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1.5 Struktura e punimit
Në këtë seksion do të paraqitet struktura e këtij punimi seminarik, së bashku me një
përshkrim të shkurtër mbi përmbajtjen e secilit kapitull.
1.5.1 Hyrje
Kapitulli i parë i këtij punimi seminarik është hyrja, në të cilën fillimisht paraqitet problemi
të cilin ky punim ka për detyrë të analizojë si dhe përcaktohen qëllimet e hulumtimit. Më pas, duke
konsideruar problemin dhe qëllimet e hulumtimit, identifikohen objektivi kryesor i punimit si dhe
objektivat specifike që do të arrihen me këtë studim. Prej këtu, paraqitet pyetja hulumtuese si dhe
hipoteza si përgjigjje e mundshme e pyetjes hulumtuese, të cilën ky punim tenton ta vërtetojë. Ky
kapitull përfundon me kufizimet e shtrirjes së këtij hulumtimi dhe strukturën e tij
1.5.2 Shqyrtimi i literaturës
Në këtë kapitull do të paraqiten të gjeturat nga shqyrtimi i literaturës së fushës që ka të bëjë
me temën, pra tërheqjen e Presidentit amerikan nga Marrëveshja Bërthamore me Iranin. Fillimisht
do të rishikohen faktet rreth përmbajtjes dhe krijimit të Marrëveshjës Bërthamore të Iranit. Më pas,
do të shqyrtohen qëndrimet e palëve të përfshira si dhe opinionet e shkrimtarëve të ndryshëm mbi
marrëveshjen dhe largimin e Presidentit Trump nga ajo. Në fund, problematika do të shtjellohet
edhe sipas çasjes së autorit, i cili ka zgjedhur të mbështetet mbi teoritë kryesore të marrëdhënieve
ndërkombëtare në mënyrë që të analizohet arsyeja e tërheqjes së Presidentit Trump nga
këndvështrime të ndryshme.
1.5.3 Deklarimi i Problemit
Ky kapitull përmban deklarimin e problemit, i cili shpjegon rëndësinë e problemit si dhe
pse është vendosur të analizohet pikërisht ai problem. Pra në këtë pjese janë përmendur disa arsye
rreth përse është zgjedhur tërheqja e Presidentit Donald Trump nga Marrëveshja Bërthamore me
Iranin si problematikë e këtij punimi.

4

1.5.4 Metodologjia
Në këtë kapitull prezentohen metodologjia si dhe metodat e hulumtimit të zgjedhur për
këtë hulumtim dhe përse janë zgjedhur pikërisht ato për këtë punim. Në këtë pjesë gjithashtu ceket
lloji i të dhënave të përdorura dhe shpjegohet metoda e zgjedhur për mbledhjen e këtyre të dhënave.
1.5.5 Analiza e rezultateve dhe interpretimi i tyre
Ky kapitull ka për qëllim të analizojë gjetjet e kapitullit të kaluar dhe t’i interpretojë ato
duke i krahasuar në mes vete dhe duke provuar të rrëzojë hipotezën e hulumtimit. Së pari, do të
përmbledhen opinionet e paraqitura në rishikimin e literaturës dhe do të tentohet të vërtetohen
arsyet e dalura për tërhiqjen e Presidentit Trump nga marrëveshja. Pastaj do të konsiderohen edhe
interpretimet e nxjerra nga analiza e autorit të bërë nën dritën e teorive kryesore ndërkombëtare,
të cilat mund të ndihmojnë për të kategorizuar veprimet e Presidentit Trump. Në fund, do të
testohet përsëri saktësia e hipotezës, kësaj rradhe duke u munduar ta vërtetojë atë përmes analizës
së bërë në këtë kapitull.
1.5.6 Konkluzione
Në kapitullin e fundit bëhet përmbyllja e punimit, duke i përmbledhur rezultatet e gjetura
përmes hulumtimit mbi literaturën në dispozicion mbi tërheqjen e Presidentit amerikan Donald
Trump nga Marrëveshja Bërthamore me Iranin. Në fund është përmendur edhe një rekomandim
retrospektiv, të cilat bazohen në analizën e bërë në kuadër të këtij punimi si dhe interpretimit të
hipotezës.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Për të bërë një analizë të mirëfilltë të problematikës së këtij punimi janë lexuar dhe

analizuar shkrime të autorëve të ndryshëm të fushës, kryesisht punime të cilat studiojnë
marrëveshjen JCPOA dhe të tjera që kanë të bëjë me fushëveprimin e Presidentit Trump në lidhje
me marrëveshjen. Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet nga rishikimi i literaturës, si dhe shtjellimi
i problematikës sipas çasjes së autorit.
2.1 Analiza e problemit sipas literaturës
Në këtë pjesë të kapitullit do të analizohet tërheqja e Presidentit amerikan Donald Trump
nga Marrëveshja Bërthamore e Iranit, duke u bazuar në literaturën e mbledhur nga fusha e
marrëdhënieve ndërkombëtare. Për të kuptuar më mirë problematikën e lartpërmendur, së pari
është definuar se çfarë është marrëveshja JCPOA, si është krijuar dhe çka siguron ajo. Më pas,
janë paraqitur faktet rreth tërheqjes së Presidentit Trump nga marrëveshja si dhe mendimet e
autorëve dhe opinionistëve të tjerë të njohur rreth këtij veprimi.
2.1.1 Marrëveshja Bërthamore e Iranit
Siç u përmend edhe në hyrje të këtij punimi, Marrëveshja Bërthamore e Iranit (formalisht
JCPOA) është një marrëveshje në mes të P5+11 dhe Iranit, e nënshkruar në Vjenë me 14 korrik
2015. Kjo marrëveshje është e bazuar mbi një dokument të gjatë e të ndërlikuar, i cili përmban
marrëveshjen kryesore si dhe pesë anekse. Qëllimi kryesor i marrëveshjes është të pengojë Iranin
në sigurimin e armëve bërthamore vetanake. Për ta ratifikuar dhe operacionalizuar marrëveshjen
JCPOA, është miratuar Rezoluta 2231 nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KB) më
20 korrik 2015 (Samore et al., 2015).
Sipas kësaj marrëveshjeje, Irani ka pranuar t’i eliminoi plotësisht rezervat e tyre të
uraniumit të pasuruar, i cili kryesisht përdoret për përfitimin e energjisë nukleare por edhe për
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Si P5 njihen si 5 anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pra
Mbretëria e Bashkuar, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina. Kur në mesin e këtyre përfshihet
edhe Gjermania, atëherë ky grup shtetesh njihet si P5+1.
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armë bërthamore ushtarake. Irani gjithashtu ka pranuar të zvogëloi rezervat e uraniumit të pasuruar
në pragun e ulët deri në 98%, si dhe të reduktoi numrin e centrifugave të gazit, të cilat përdoren
për të pasuruar uraniumin, për 13 vite. Ndërsa për 15 vitet e ardhshme, Iranit do t’i lejohet ta
pasuroi uraniumin vetëm deri në 3.67% dhe nuk do të ndërtojnë objekte të reja të reaktorëve
bërthamorë (Samore et al., 2015). Gjithashtu të gjitha aktivitetet e pasurimit të uraniumit do të
zhvillohen vetëm në një objekt dhe duke përdorur vetëm gjeneratën e parë të centrifugave për 10
vitet e ardhshme (Samore et al., 2015). Për të monitoruar dhe verifikuar se Irani është duke e
respektuar këtë marrëveshje, Agjensioni Ndërkombëtar i Energjisë Bërthamore (IAEA) do të ketë
çasje në të gjitha objektet bërthamore të Iranit. Marrëveshja garanton se në këmbim për plotësimin
e kërkesave, Iranit do t’i tërhiqen sanksionet ekonomike të vëna prej vitit 1979 nga SHBA-ja, BEja dhe Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Nëse marrëveshja do të implementohej siç është e
planifikuar, mund të garantohet preventimi efektiv i prodhimit të materieve të nevojshme për armë
bërthamore nga Irani në objektet bërthamore të tyre të deklaruara, për së paku 10-15 vitet e
ardhshme (Samore et al., 2015).
2.1.2 Tërheqja e Amerikës nga marrëveshja
Megjithëse Marrëveshja Bërthamore e Iranit ishte e nënshkruar dhe e miratuar, dy vite më
pas, më 8 Maj 2018 e ardhmja e marrëveshjes papritmas u rrëzikua. Presidenti amerikan Donald
Trump vendosi të mos miratonte pajtueshmërinë e Iranit me marrëveshjen, duke argumentuar se
një marrëveshje më e ashpër do të duhej të vihej në vendin e JCPOA, kurse BE-ja dhe palët e tjera
pjesëmarrëse e mbështesnin JCPOA ashtu siç ishin rënë dakord (Cronberg, 2017). Presidenti
Donald Trump në deklaratën e tij publike kishte thënë se kishte marrë informacion që Irani nuk po
i bënte publike të gjitha aktivitet bërthamore të tyre dhe në këtë mënyrë theksoi se marrëveshja
nuk ishte duke funksionuar. Sipas tij, “...prej arritjës së marrëveshjes, bugjeti ushtarak i Iranit është
rritur pothuajse 40 përqind, përderisa ekonomia e tyre është shumë keq. Pas largimit të
sanksioneve, diktatori i ka përdorur fondet e reja për të ndërtuar raketa nukleare, për të mbështetur
terrorizmin, dhe për të shkaktuar kaos në Lindjen e Mesme dhe përtej”. Presidenti Trump tutje ka
vazhduar duke thënë se marrëveshja nuk ishte e negociuar mirë, pasi që sipas tij edhe nëse Irani e
plotëson saktësisht atë, prapë se prapë në fund të marrëveshjes do të ketë rrezik të një zhvillimi të
shpejtë nuklear në regjion. Ai theksoi se kjo do të ndodh për shkak të afateve të caktuara në
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marrëveshje, të cilët ai i konsideron si të shkurtëra. Trump mendonte që lejimi i mirëmbajtjes së
kësaj marrëveshje do të shkaktonte një garë të armëve në regjion, duke shtyrë shtetet fqinjë të
Iranit të përshpejtojnë dhe intensifikojnë zhvillimet e tyre bërthamore (“Remarks by President
Trump”, 2017).
Në anën tjetër, përkundër deklaratave të Presidentit Trump, IAEA i cili monitoron
aktivitetet bërthamore iraniane, vërtetonte se Irani ishte duke i përmbushur të gjitha premtimet e
tyre që nga fillimi i implementimit të marrëveshjes (Murphy, 2018). Për më tepër, të gjitha shtetet
pjesëmarrëse të marrëveshjes e kritikuan qëndrimin e Trumpit. Me një qëndrim të përbashkët
kishin deklaruar Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania se shprehnin keqardhje për largimin
e SHBA-së nga marrëveshja, por theksonin se rezoluta e OKB-së e cila miraton marrëveshjen
bërthamore, mbetet korniza e detyrueshme ligjore për të zgjidhur këtë konflikt (“Joint statement”,
2018; Landler, 2018). Këtë e kishte mbështetur edhe përfaqësuesja e Lartë për Politikë të Jashtme
të BE-së Frederica Mogherini, e cila kishte thënë se marrëveshja është një vendim i fortë të cilin
as një shtet i vetëm nuk mund ta thente, meqenëse “kjo marrëveshje nuk është bilaterale…
Komuniteti ndërkombëtar përfshirë edhe BE-në, kanë shprehur qartë se marrëveshja është dhe do
të vazhdojë të implementohet” (“Iran nuclear deal”, 2018; Schultz, 2017). Presidenti Obama
gjithashtu e kishte kritikuar publikisht qëndrimin e presidentit Trump, duke thënë se largimi i
Amerikës nga marrëveshja e lë botën më pak të sigurtë, pasi që ngelemi me “një zgjedhje në mes
të një Irani të armatosur me armë nukleare apo një lufte tjetër në Lindjen e Mesme” (Calia, 2018).
Por, përkundër mendimeve të shteteve fqinjë dhe atyre pjesëmarrës në marrëveshje, Donald
Trump kishte pohuar se do t’i rivënte sanksionet ekonomike për Iranin si dhe do të shtonte edhe
disa të reja (Landler, 2018). Sanksionet që parashihte t’i vendosë Amerika poashtu kishin ndikim
edhe në bizneset evropiane të cilët bashkëpunojnë me Iranin, pra në një mënyrë duke dënuar këtë
tregti. Por, BE-ja i është kundërpërgjigjur kësaj duke thënë se ata do t’i ndëshkonin bizneset
evropiane që i nënshtrohen këtij presioni, duke i sanksionuar ato. Rusia dhe Kina gjithashtu kishin
thënë se do të mbrojnë dhe vazhdojnë bashkëpunimin ekonomik me Iranin (Davenport, 2018).
Madje, duke u bazuar në deklaratën e përbashkët të Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së
Bashkuar, mund të thuhet se veprimet e Amerikës kanë qenë në shkelje të Këshillit të Sigurimit.
Më 17 Maj 2018 këtë e kishte vërtetuar edhe Komisioni Evropian që njoftoi se dëshirojnë të
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implementojnë një ligj bllokues si ai i vitit 1996, i cili do të deklaronte sanksionet e SHBA-së
kundër Iranit si të jashtëligjshme në Evropë dhe do t’i ndalonte shtetasit dhe kompanitë evropiane
t’iu pajtohen atyre. Komisioni gjithashtu kishte udhëzuar Bankën e Investimeve Evropiane t’iu
mundësoi bizneseve evropiane të investojnë në Iran (Andreeva et al., 2018).
Kundërpërgjigje për sanksionet e Amerikës kishte dhënë edhe Irani, që kishte deklaruar se
po përgaditej të rifillojë pasurimin e uraniumit në nivelin e të cilit punonte para arritjes së
marrëveshjes. Presidenti iranian, Hassan Rouhani, kishte thënë se SHBA ka dëshmuar se nuk i
respektojnë zotimet e tyre. Ai kishte njoftuar se do të vazhdonte pasurimin e uraniumit në nivel
industrial pa asnjë limit nëse marrëveshja nuk respektohet, mirëpo fillimisht do të priste disa javë
për të diskutuar me aleatët dhe pjesëmarrësit e marrëveshjes për të gjetur ndonjë mënyrë tjetër për
të arritur qëllimet e marrëveshjes pa Amerikën (“Iran nuclear deal”, 2018).
Sa i përket mendimeve të studiuesëve të fushës, ka disa që mendojnë se Marrëveshja
Bërthamore e Iranit është një marrëveshje “win-win”, pra ku të gjitha palët do të dalin të kënaqura,
dhe largimi i Amerikës nga marrëveshja nën lidershipin e Trumpit është i paarsyeshëm. Së pari,
marrëveshja gjithsesi do të mbështetejë nga Irani pasi që kjo garanton largimin e sanksioneve të
shumta të vëna nga shtete të ndryshme, të cilët ndikonin negativisht në marrëdhëniet e tyre
ndërkombëtare. Pra, me heqjen e këtyre sanksioneve Irani mund jo vetëm të rris ekonominë dhe
të normalizojë tregtinë e naftës dhe gazit, por edhe të zhvillojë infrastrukturën me lidhje të reja
biznesi si dhe të normalizojë marrëdhëniet e tyre në politikën globale (Mousavian & Mousavian,
2018). Gjithashtu, Irani gjithëmonë ka potencuar se interesimi i tyre në materiet bërthamore nuk
kanë të bëjnë me armë bërthamore, por vetëm në zhvillimin e një teknologjie paqësore bërthamore
për përdorim civil, dhe respektimi i një marrëveshjeje si JCPOA është mënyra më e mirë që t’ia
vërtetojë këtë shteteve të tjera të botës (Mousavian & Mousavian, 2018).
Sa i përket palës tjetër të përbërë nga P5+1, marrëveshja do të ishte një fitore për ta për
disa arsye. Fillimisht, marrëveshja është e mirë sepse ata kishin kuptuar se sanksionet mbi Iranin
nuk do të mund ta shtyejnë atë të heq dorë nga programi i tij bërthamor, sepse nga sanksionet e
kaluara kanë parë se përgjigjja e Iranit pothuajse çdo herë është rritja e nivelit si dhe kapacitetit të
pasurimit të materieve bërthamore dhe objekteve bërthamorë (Mousavian & Mousavian, 2018).
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Në anën tjetër, një ndërhyrje ushtarake në Iran me synimin e shkatërrimit të objekteve bërthamore
të tyre nuk ishte asnjëherë opsion, pasi që asnjëra palë e P5+1 nuk e mbështesnin (Mousavian &
Mousavian, 2018). Pra zgjidhja e vetme e pranueshme ishte ajo diplomatike, ku me anë të një
marrëveshjeje duhet të garantohej siguria në vend.
Sipas Mousavian & Mousavian (2018), me largimin e Presidentit amerikan Trump nga
marrëveshja ishte ringjallur në mënyrë efektive konflikti shumëvjeçar me Iranin, i cili do të
shërbejë vetëm për të kërcënuar stabilitetin rajonal, qëndrueshmërinë e JCPOA, dhe do ta shtyjë
Iranin të zgjerojë mjetet e tij kërcënuese, veçanërisht në programin e tij për raketa balistike.
Ngjajshëm mendon edhe Wendy Sherman (2018), liderja e ekipit të diplomatëve amerikan që ishin
pjesë e bisedimeve me Iranin gjatë administratës Obama, e cila pohon efektin negativ që pati
tërheqja e Presidentit Trump nga marrëveshja. Ajo ka treguar se pothuajse të gjitha korporatat e
huaja u tërhoqen nga sipërmarrjet e tyre në Iran dhe si pasojë e kësaj, zhvillimin ekonomik që
iranianët shpresuan që do ta fitonin nga marrëveshja tani duhej ta siguronin nga Kina dhe Rusia
(Sherman, 2018). Poashtu Sherman thekson se nëse si rrjedhojë edhe Irani do të vendoste të
tërhiqej nga marrëveshja dhe të përfundojë inspektimet e objekteve të tij bërthamore, gjasat që
vendi një ditë të zhvillojë armë bërthamore do të rriten shumë. Ajo potencon se sado keq që ishte
sjellja e atëhershme e Iranit në rajon, një Iran me armë bërthamore do të ishte shumë më keq pasi
që do të ishte në gjendje të vepronte më agresivisht dhe t'i ndalonte Shtetet e Bashkuara dhe aleatët
e tij që të kundërsulmojnë (Sherman, 2018).
Mirëpo, disa të tjerë që mendojnë ngjajshëm si Presidenti Trump dhe janë kundër
marrëveshjes thonin se SHBA duhet të pres për një marrëveshje më të mirë me kufizime më të
forta në infrastrukturën e pasurimit të uraniumit të Iranit, por edhe me një kohëzgjatje më të gjatë
për kufijtë fizikë dhe provizionet. Ata gjithashtu kishin sygjeruar se marrëveshja mund të mos ketë
një datë përfundimi fare, por kohëzgjatja e marrëveshjes të varej nga ndryshime të verifikuara në
sjelljen e Iranit. Poashtu, këta argumentojnë se marrëveshja do të duhej të rinegociohet për ta bërë
atë më të fortë dhe për t’i shtuar më shumë dispozita verifikimi si inspektime të palajmruara
(Samore et al., 2015). Këta mbështetës të largimit të Amerikës nga Marrëveshja Bëthamore e Iranit
gjithashtu potenconin se edhe kur SHBA e kundërshton marrëveshjen, përsëri do të kenë
mbështetje ndërkombëtare në vënien e sanksioneve të ashpëra kundër Iranit pasi që shumica e
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shteteve do të anonin me Amerikën për arsye ekonomike. Ata kanë thënë që besojnë se me kalimin
e kohës, presioni ekonomik do ta shtyjë Iranin të bëj më shumë lëshime në bisedime për një
marrëveshje të re se sa në negociatat e kaluara (Samore et al., 2015).
2.2 Shtjellimi i problematikës
Për të kuptuar më shumë arsyen e tërheqjes së Presidentit Trump nga Marrëveshja
Bërthamore me Iranin, do të analizojmë këtë veprim nga këndvështrime të ndryshme. Për ta arritur
këtë, largimi i Amerikës nga marrëveshja multilaterale JCPOA do të analizohet më poshtë duke e
vlerësuar atë nën dritën e teorive kryesore të marrëdhënieve ndërkombëtare, pasi që secila teori
është e bazuar në besime të tjera dhe kjo do të sigurojë pikëpamje të ndryshme.
2.2.1 Realizmi
Në dritën e teorisë së realizmit, qëndrimi i Presidentit amerikan Donald Trump mbështetet
pothuajse plotësisht. Së pari, Presidenti Trump ka thënë se me këtë vendim po mendon për sigurinë
e popullit të vet dhe po vepron për ta siguruar atë pa respektuar mendimin e të tjerëve, duke e
konsideruar kështu sistemin ndërkombëtar si një sistem anarkik ashtu siç e sheh edhe realizmi. Ai
ishte larguar nga marrëveshja me bindjen se edhe nëse ajo respektohet, Iranit nuk mund t’i besohet
sepse në fund të implementimit të marrëveshjes prapë se prapë do të mund të ndërtonin armë
bërthamore shumë shpejt (“Remarks by President Trump”, 2017). Gjithashtu, largimi i tij nga
marrëveshja siguron se në rast nevoje, SHBA, Izraeli dhe të tjerë do të kenë liri më të madhe të
veprojnë ushtarakisht kundër objekteve bërthamore iraniane, gjë që gjitashtu përputhet me
pikëpamjen e realizmit.
Për më tepër, teoria e realizmit thekson se bashkëpunimi ndërkombëtar është i dyshimtë
dhe shpesh edhe i pamundur (McGlinchey et al., 2017) dhe Trump tregon po këtë besim me
largimin e tij nga kjo marrëveshje ndërkombëtare shumëpalëshe me Iranin. Presidenti Trump ka
qenë kundër marrëveshjes që nga viti 2016, por kishte deklaruar se donte ta rinegocionte dhe jo të
largohej plotësisht (“Remarks by President Trump”, 2017). Mirëpo, ky largim bindës nga
marrëveshja mendohet se është influencuar nga Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili
në një prezentim kishte thënë se ka fakte që dëshmojnë se Teherani po zhvillon armë nukleare,
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pavarësisht nga ato që thonë inspektorët e IAEA-së. Me këtë informacion, Trumpit iu është
“vërtetuar” dyshimi i përhershëm në bashkëpunimin me Iranin dhe se atyre nuk mund t’iu besohet
(Holmes & Borger, 2018).
Një besim tjetër i realizmit është se shteti duhet të jetë aktor unitar dhe të tregojë fuqi ndaj
shteteve të tjera (McGlinchey et al., 2017). Disa analistë shtjellojnë se njëra nga arsyet që shtyu
Presidentin Trump të largohet nga marrëveshja është suksesi që ai e sheh nga politikat e tij të
ashpëra me Korenë e Veriut. Ai mendon se përdorimi i një presioni maksimal politik ndaj Kim
Jong-un e ka shtyrë atë të ulej në tavolinën e bisedimeve dhe se po ky presion do të mundësoi të
arrijë një marrëveshje më të mirë me Iranin (Holmes & Borger, 2018). Mirëpo, në anën tjetër i
njëjti akt mund të kritikohet nga realizmi se nuk paraqet qëndrimin e shtetit si një aktor unitar. Nuk
është hera e parë që Presidenti amerikan Trump e ç’bën ndonjë marrëveshje ndërkombëtare të
arritur nga Presidenti Obama (Mousavian & Mousavian, 2018). Kjo tregon mospajtim të
opinioneve brenda Amerikës, ku ka palë që i mbështesin por ka edhe ata që i kritikojnë veprimet
e Presidentit Trump. Këtë e ka komentuar edhe gazeta kineze “Global Times”, e cila kishte shkruar
se reputacioni i Amerikës si një fuqi e madhe do të përbuzët në sytë e botës nëse ajo tërhiqet nga
një marrëveshje vetëm për shkak të një tranzicioni në qeveri (Han, 2018).
2.2.2 Liberalizmi
Përkundrazi, në syrin e teorisë së liberalizmit, vendimi i Presidentit Trump për tu larguar
nga marrëveshja nuk shpjegohet fare. Në rend të parë, liberalizmi beson se bashkëpunimi në mes
të shteteve është gjithnjë i mundshëm dhe me interes për të gjitha palët (McGlinchey et al., 2017).
Këtë besim mund ta vërtetojë edhe vet Marrëveshja Bërthamore e Iranit, e cila ishte duke u
respektuar nga Irani dhe kishte zgjedhur me sukses dilemën e konfliktit dhe krizën e armëve
bërthamore në Lindjen e Mesme në 2015 (Murphy, 2018). Pra, liberalizmi argumenton se kjo
marrëveshje do të ishte e suksesshme në arritjen e synimeve të përbashkëta dhe se Presidenti
Trump nuk kishte arsye të dyshojë në zotimet e Iranit.
Liberalizmi gjithashtu thekson rëndësinë e institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare
dhe njeh rolin e tyre si tejet të rëndësishëm në sistemin ndërkombëtar (McGlinchey et al., 2017).
Por, Presidenti Trump po vepronte kundër këshillave të institucioneve dhe organizatave
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ndërkombëtare, duke u bazuar në qëndrimin e Komisionit Evropian të cekur më lartë dhe me
deklaratën e Presidentit të Komisionit të Evropës, Jean-Claude Juncker, që ka thënë se largimi i
SHBA-së nga marrëveshja e shtyen atë të besoi se Amerika nuk do të bashkëpunoi më me shtete
të tjera. Sipas tij, SHBA-ja si aktor ndërkombëtar ka humbur fuqinë e saj dhe do të humb edhe
influencën e saj në të ardhmen (Sengupta, 2018). Pra, sipas pikëpamjes së liberalizmit e cila synon
që të mbaj marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet në mënyrë që të lehtësohet edhe bashkëpunimi
në mes tyre (McGlinchey et al., 2017), Presidenti Trump ka arsye të fuqishme të qëndrojë në
marrëveshje e jo të largohet nga ajo.
2.2.3 Konstruktivizmi
Në anën tjetër konstruktivizmi mund ta shpjegojë se si ka ngjarë largimi i Amerikës nga
marrëveshja, por nuk e mbështetë atë plotësisht. Teoria e konstruktivizmit beson se sjellja e
shteteve formësohet nga besimet, identitetet dhe normat shoqërore të elitave (McGlinchey et al.,
2017). Në kohën kur Presidenti Obama i ka udhëhequr bisedimet për të arritur Marrëveshjen
Bërthamore të Iranit, ai dhe të tjerët rreth tij kanë besuar që kjo marrëveshje do të zgjidhte dilemën
nukleare në Iran (Calia, 2018). Mirëpo në 2018, Presidenti Donald Trump dhe ekipi i tij besonin
komplet të kundërtën dhe dukshëm e mbështesnin atë besim. Politikat e administratës Trump
kunddrejtë Iranit bazoheshin në kritikat e Presidentit për Iranin në lidhje me ndikimin e tij në rajon,
programin e raketave balistike, politikat e brendshme si dhe rolin e Trupave të Rojeve
Revolucionare Islamike. Edhe pse këto besime ishin të ndryshme nga administrata paraprake, ato
në fakt nuk ishin asgjë e re, pasi që ato ishin në përputhje me ankesat tradicionale të SHBA-së për
Iranin (Mousavian & Mousavian, 2018). Pra, shpjegohet largimi i Amerikës nga marrëveshja duke
argumentuar se besimet e elitës amerikane kishin ndryshuar, apo në këtë rast ishin rikthyer në
përputhje me të kaluaren.
Megjithatë, konstruktivizmi beson në rolin e organizatave ndërkombëtare për vendosjen e
normave që ndikojnë në sjelljen e shteteve (McGlinchey et al., 2017). Siç është treguar edhe më
lartë, të gjitha shtetet pjesëmarrëse në marrëveshje si dhe organizatat ndërkombëtare kanë kritikuar
ashpër largimin e SHBA-së nga marrëveshja. Ky vendim përcakton normën e sjelljes; ata po
mundohen të sjellin bashkëpunim dhe marrëdhënie të besueshme në mes të shteteve P5+1 dhe
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Iranit, por Trump po vepron në mënyrën e kundërt. Në fund konstruktivizmi thekson se për të
mundësuar marrëveshje ndërkombëtare, shtetet duhet të ndajnë besime të ngjajshme (McGlinchey
et al., 2017). Mund të argumentohet se besimet e Trumpit nuk po përputhen me aleatët e tij, gjë që
mund të vërtetohet jo vetëm me vet largimin e tij nga marrëveshja por edhe në refuzimin e një
alternative të re të propozuar më pas nga Presidenti françez Emmanuel Macron. Madje kjo
mosndarje e pikëpamjeve të përbashkëta reflektohet edhe nga ana e kundërt, meqë Irani nuk ka
pranuar propozimin e Amerikës për ta ndryshuar marrëveshjen origjinale (Haltiwanger, 2020).
2.2.4 Radikalizmi
Teoria e radikalizmit në radhë të parë fokusohet në ekonominë e shtetit, duke besuar në
determinizmin ekonomik që thotë se marrëdheniet ekonomike janë baza mbi të cilën krijohen të
gjitha marrëveshjet tjera politike e shoqërore (McGlinchey et al., 2017). Pra duke u bazuar në këtë
teori, mund të themi se Presidenti amerikan Trump ka pasur arsye ekonomike për këtë largim pasi
që shumë para të Amerikës po investohen në shtete më të varfëra, gjë që Presidenti po e llogarit si
harxhim i panevojshëm i bugjetit (“Remarks by President Trump”, 2017). Megjithatë kur
studiojmë rrënjët e radikalizmit, shohim se kjo nuk përputhet me teorinë pasi që kjo teori beson se
shtetet e pasura duhet t’iu ndihmojnë atyre të varfërave (McGlinchey et al., 2017).
Në anën tjetër, largimi i Amerikës nga marrëveshja do të thotë se SHBA do t’i rikthejë
sanksionet ekonomike që ia kishte vënë Iranit në 1979. Përpos kësaj, Amerika do të krijojë edhe
sanksione dytësore, të cilat do të jenë ndëshkime për bizneset evropiane që bëjnë tregti me Iranin
(Davenport, 2018; Landler, 2018). Këto sanksione do të shtynin kompanitë evropiane të zgjedhnin
në mes të çasjes në tregun amerikan apo atë iranian, dhe është më se e qartë që shumica e bizneseve
do të zgjedhnin të vazhdojnë të bëjnë tregti me Amerikën për shkak të mundësive që kjo ofron.
Kjo jo vetëm që do të dëmtonte ekonominë e shtetit të Iranit, por gjithashtu do të kishte ndikim të
keq edhe për korporatat e mëdhaja evropiane. Meqë roli i korporatave shumëkombëshe është i
rëndësishëm në teorinë e radikalizmit (McGlinchey et al., 2017), mund të përfundojmë se vendimi
i Presidentit Trump për t’u larguar nga marrëveshja si dhe përpjekja për të rikthyer sanksionet ndaj
Iranit nuk mund të mbështeten në teorinë e radikalizmit pasi që këto dëmtojnë ekonominë e
përgjithshme botërore.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT
Tërheqja e Presidentit amerikan Donald Trump nga Marrëveshja Bërthamore e Iranit është

e rëndësishme të analizohet për disa arsye. Së pari, kjo marrëveshje është një marrëveshje e
rëndësishme multilaterale ndërkombëtare e cila ka ndikim drejtpërdrejtë në sigurinë globale, pasi
që synon ta mbrojë botën nga mundësia e një Irani të pajisur me armë bërthamore. Së dyti, kjo
tërheqje e SHBA-së nga marrëveshja mund ta destabilizojë tutje situatën në Lindjen e Mesme,
duke shkaktuar dilemën e sigurisë në vend e cila përsëri do të ndikojë në sigurinë ndërkombëtare
pasi që mund të rezultoi në konflikte të reja. Së treti, analizimi i kësaj tërheqjeje nga Marrëveshja
Bërthamore e Iranit nuk është bërë ende në këtë formë pasi që është një ngjarje relativisht e re në
skenën ndërkombëtare. Një analizë e tillë, e arsyeve të tërheqjes së Presidentit Donald Trump nga
marrëveshja, do të kontribuonte në kuptimin e qëndrimeve dhe besimet politike të presidentit
amerikan e cila do të mund të perdorej për të analizuar vendimet dhe veprimet të tjera që ai
ndërmerr në lidhje me marrëveshje të tjera ndëkombëtare.
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4

METODOLOGJIA
Për t’u siguruar se punimi nuk është i njëanshëm dhe rezultatet janë të sakta, duhet të

zgjedhet metodologjia e hulumtimit që do të aplikohet dhe cilat metoda do të përdoren në
mbledhjen e të dhënave. Që të mbledhen të dhënat e duhura për të analizuar arsyet e tërheqjes së
Presidentit amerikan Donald Trump nga Marrëveshja Bërthamore e Iranit, si dhe për t’iu përgjigjur
pyetjes hulumtuese të këtij punimi, është zgjedhur metodologjia hulumtuese e analizës kualitative
të të dhënave sekondare. Metodat kualitative të hulumtimit mbledhin dhe punojnë me të dhëna që
janë ose të ndërtuara nga pjesëmarrësi i hulumtimit në mënyrën e tyre, ose të interpretuara dhe të
strukturuara nga studiuesi si pjesë e procesit analitik (Matthews & Ross, 2010). Metoda e zgjedhur
për mbledhjen e të dhënave për këtë punim është mbledhja e dokumenteve që kanë të bëj me
pyetjen hulumtuese dhe analizimi e interpretimi i tyre (Matthews & Ross, 2010). Kjo metodë është
zgjedhur pasi që nuk është e mundur që të analizohet problematika e paraqitur me anë të
intervistave, pyetësorëve apo grupeve të fokusit me popullatën e çasshme pasi që bëhet fjalë për
presidentin e SHBA-së dhe liderë të shteteve të tjera dhe organizatave ndërkombëtare. Pra, kjo
është një çështje për të cilin burimet e të dhënave duhet të kenë një kredibilitet në lidhje me çështjen
në mënyrë që të përdoren si të sakta.
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5

ANALIZA E REZULTATEVE DHE INTERPRETIMI I TYRE
Në këtë kapitull, do të grumbullohen dhe krahasohen të gjitha gjetjet nga literatura e

rishikuar, për të bërë një analizë të rezultateve dhe interpretimin e tyre krahas pyetjes hulumtuese
dhe hipotezës së këtij punimi.
5.1 Analiza e rezultateve
Fillimisht, do të analizohen të gjitha rezultatet nga rishikimi i literaturës së fushës, duke i
interpretuar sipas problematikës së detyrës. Së pari, nga literatura shohim se marrëveshja
multilaterale JCPOA është një produkt i konflikteve dhe negociatave shumëvjeçare në mes të
Iranit, SHBA-së dhe BE-së. Deri në krijimin e Marrëveshjes së Iranit, asnjëherë nuk është arritur
ndonjë konsensus për shkak se SHBA mbante qëndrimin se Irani nuk duhet fare të prodhojë dhe
pasurojë materie bërthamore, kurse Irani potenconte se e kishte të drejtën ta bëj atë deri me një
masë të caktuar për derisa nuk po punojnë drejtë një arme nukleare. Pra, nën administratën e
Obamës ishte ndryshuar politika shumëvjeçare e Amerikës që të lejohet pasurimi i materieve
bërthamore në Iran deri në një masë të caktuar, duke pasur parasysh se ato asnjëherë nuk mund të
përdoren për armë bërthamore.
Por, dy vite më pas nën administratën Trump, SHBA vendosi të prishë këtë marrëveshje
duke u tërhequr prej saj dhe duke rikthyer qëndrimin historik të Amerikës drejt prodhimit dhe
pasurimit të materieve bërthamore në Iran. Duke shikuar literaturën e paraqitur në kapitullin e
kaluar, shohim se Presidenti amerikan Donald Trump kishtë deklaruar se njëra nga arsyet e
tërhiqjes së tij nga marrëveshja ishte besimi se Irani nuk ishte duke iu përmbajtur rregullave të
përcaktuara (“Remarks by

President Trump”, 2017). Mirëpo në anën tjetër, IAEA kishin

garantuar sipas monitorimeve të tyre se Irani ishte duke iu përmbajtur çdo rregulle të marrëveshjes
(Murphy, 2018). Këtë e potenconin edhe të gjitha shtetet tjera palë, të cilët deklaruan se
marrëveshja po funksionon mirë dhe nuk pajtohen me tërheqjen e SHBA-së nga ajo (“Joint
statement”, 2018). Vlen të ceket se nga literatura kemi kuptuar se Presidenti Trump ishte
informuar për aktivitetet “e fshehta” të Iranit nga Izraeli, e cila paksa ulë kredibilitetin e informatës
pasi që buron nga një shtet i cili është në një konflikt të gjatë me Iranin. Atëherë është e vështirë
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të thuhet se arsyeja e tërheqjes së Presidentit amerikan Donald Trump nga Marrëveshja
Bërthamore me Iranin ishte fakti se Irani nuk po iu përmbante asaj pasi që monitoruesi i përcaktuar
nga vet marrëveshja dhe të gjitha shtetet e përfshira e kanë mohuar këtë.
Në deklaratën e tij Presidenti amerikan Donald Trump gjithashtu theksoi se marrëveshja
nuk është e mirë, sepse ai potencion se menjëherë pas përfundimit të saj Irani do të ketë mundësi
të pajiset shumë shpejt me armë bërthamore dhe do të rrëzikohet siguria në rajon dhe në botë
(“Remarks by President Trump”, 2017). Ai dhe mbështetësit e tij mendojnë se duhet të bëhet një
marrëveshje e re me terme të reja të cilat garantojnë siguri në rajon. Mirëpo në anën tjetër, tërheqja
e Presidentit Trump nga marrëveshja mund ta prishë vet atë, duke e lënë Iranin të lirë të prodhojë
materie bërthamore në cilindo kapacitet dhe shpejtësi që kanë dëshirë ata. Kur konsiderojmë
qëndrimet e liderit të Iranit nga kapitulli i kaluar, shohim se kjo nuk është e pamundur pasi që
kishte deklaruar se do të rifillojë pasurimin e uraniumit në nivelin e të cilit punonte para arritjes së
marrëveshjes, pasi që SHBA kishte dëshmuar se nuk po i respektojnë zotimet e tyre. Pra arsyeja e
Presidentit Trump se duhet të tërhiqej nga marrëveshja sepse ajo lejon Iranin të pajiset shpejt me
armë bërthamore dhe rrezikohet siguria globale duket e paqëndrueshme, pasi që tërheqja e SHBAsë prishë marrëveshjen dhe lejon Iranin të pajiset me armë bërthamore shumë më shpejt se që ishte
e paraparë me implementimin e marrëveshjes.
Në anën tjetër mund të argumentohet se Presidenti Trump me tërheqjen e tij nuk ka
dëshiruar ta prishë komplet marrëveshjen, por po mundohej të arrijë një marrëveshje tjetër më të
mirë që garanton sigurinë e rajonit dhe atë globale. Në po këtë arsye, Presidenti Trump i mbështeti
edhe sanksionet e reja që dëshironte t’iu vinte Iranit dhe të gjitha bizneseve evropiane që bënin
tregti me ata. Mbështetësit e tërheqjes gjithashtu pajtohen sanksionet e reja të Amerikës ndaj Iranit,
të cilat ata besojnë se do ta kryejnë funksionin në parandalimin e Iranit për të prodhuar materie
bërthamore si dhe presioni ekonomik do ta shtyej Iranin të ndryshojë sjelljen e tyre politike dhe të
zbus qëndrimet e veta në negociata të reja. Mirëpo, ata të cilët i kritikojnë sanksionet argumentojnë
se, duke u bazuar në të kaluaren e raporteve Iran-SHBA, sa herë Iranit i vihen sanksione të ashpra
ekonomike, ata kundërpërgjigjen duke shtuar më shumë kapacitete bërthamore dhe duke rritur
nivelin e pasurisë së uraniumit dhe materieve të tjera bërthamore. Pra nuk mund të themi se dëshira
për të arritur një marrëveshje bërthamore më të mirë me Iranin që garanton siguri globale mund të
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jetë arsye për tërheqjen e Presidentit Trump nga marrëveshja, pasi që po kjo tërheqje do të acarojë
marrëdhëniet me Iranin dhe do ta shtyejë atë të hakmerret duke mosrespektuar marrëveshjen dhe
duke përshpejtuar dhe rritur kapacitetet e tyre bërthamore, siç ka ndodhur edhe në të kaluarën. Kjo
poashtu bie ndesh me arsyet se dëshiron të garantojë siguri në rajon kur konsiderojmë se sanksionet
e administratës Trump do ta rrezikojnë stabilitetin ekonomik të Iranit, e cila do të ndikojë në
stabilitetin në rajon dhe do të rriste rrezikun për luftë.
Nëse analizojmë qëndrimet e reprezentuesit të shteteve P5+1, Kombeve të Bashkuara si
dhe Këshillit të Sigurimit, shohim se të gjithë kishin deklaruar publikisht se nuk pajtohen me
vendimin e Presidentit Trump dhe se nuk ka fare baza që ta prish marrëveshjen (“Joint statement”,
2018). Me tërheqjen e Presidentit Trump nga marrëveshja, jo vetëm se siguron prishjen e saj dhe
largimin e kufizimeve dhe provizioneve në materie dhe objekte bërthamore që garanton ajo, po
gjithashtu prish imazhin e Amerikës në sferën e politikës globale dhe i lë hapësirë Iranit ta fajësoi
atë për mospërkushtimin e saj në mbajtjen e relacioneve të mira dhe paqes. Shtete të tjera që
potencialisht duan të bëjnë ndonjë marrëveshje me Amerikën, do ta marrin JCPOA si shembull
për qëndrimin labil të Presidentit Trump dhe nuk do të mund të kenë besim në premtimet e tij.
Tërheqja e Presidentit Trump nga marrëveshja bërthamore gjithashtu e prish edhe imazhin
afatgjatë të Amerikës, sepse nga kjo shtetet aleate mund të konkludojnë se nuk mund të mbështeten
në marrëveshje të gjata me SHBA-në, pasi që ato mund të prishen në momentin kur ndërrohet
administrata. Pra mund të themi se Presidenti Trump nuk u largua nga marrëveshja me pajtim të
aleatëve apo me qëllim që të rregullojë marrëdhëniet ndërkombëtare pasi që ky vendim jo vetëm
se sjellë të panjohura në politikën ndërkombëtare dhe acaron marrëdhëniet ekzistuese duke prishur
marrëveshjen dhe shkaktuar kaos në rajon, por edhe e njollosë imazhin e Amerikës si një aleat i
besueshëm.
Krahas mendimeve të akterëve kryesorë si dhe studiuesve të fushës, kemi analizuar
problematikën sipas teorive kryesore të marrëdhënieve ndërkombëtare. Kur krahasojmë rezultatet
e kësaj analize, shohim se shumica e teorive nuk mund t’i jepin plotësisht arsye largimit të
Presidentit Trump nga Marrëveshja e Iranit. Nga katër teoritë e përdorura, vetëm realizmi potencon
se ky vendim ishte i duhur, pasi që kjo teori beson se bashkëpunimi me shtete të tjera është i gabuar
pasi që nuk mund t’i besohet asnjë shteti tjetër. Pra, kur një shtet ka ndonjë problem me ndonjë
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shtet tjetër, realizmi thotë se ajo duhet të zgjidhet me forcë apo presion. Mirëpo, kur kujtojmë
qëndrimet e Presidentit Trump për luftërat jashtë vendet, ai ka theksuar disa herë se trupat amerikan
duhet të kthehen në vend dhe të mos bëhen luftëra të panevojshme. Pra, nuk mund të themi se
Trumpi mbështet luftën si zgjidhje të një konflikti, mirëpo me Iranin pamë se ai zgjodhi presionin
ekonomik në vend të një marrëveshjeje funksionale dhe të ratifikuar. Gjithashtu, realizmi nuk e
arsyeton plotësisht vendimin e Presidentit amerikan pasi që nga literatura shohim se sipas tij këtë
taktikë e ka zgjedhur që t’i rikthejë Iranin në tryezën e negocimeve për një marrëveshje të re. Pasi
që realizmi beson se sistemi ndërkombtar është anarkik dhe nuk duhet të bashkëpunohet fare me
shtete të tjera, atëherë kjo nuk shpjegon qëllimin prapa tërheqjes së Presidentit Trump.
Në anën tjetër, liberalizmi, konstruktivizmi, dhe radikalizmi të gjitha e refuzojnë tërheqjen
e Amerikës nga Marrëveshja e Iranit. Liberalizmi beson fuqishëm në bashkëpunimin diplomatik
me shtete të tjera, dhe absolutisht nuk mbështet prishjen e një marrëveshje multilaterale, sidomos
kur të gjitha palët po e kritikojnë atë vendim duke e quajtur edhe madje kundërligjore. Gjithashtu,
kjo tërheqje nga marrëveshja e dëmton imazhin e Amerikës si një partner stabil dhe bashkëpuntor
i mirë në çështje ndërkombëtare, gjëra që janë shumë të rëndësishme për liberalizmin.
Konstruktivizmi gjithashtu nuk e arsyeton këtë veprim të Presidentit amerikan, megjithatë
përkujton se ndrrimi i vendimeve në përputhje me ndrrimet e mendimeve të liderëve lejohen dhe
kuptohen. Por, meqë ka kaluar një kohë e mjaftueshme dhe shohim se nuk ka përmirësim të
relacioneve Iran-SHBA, mund të konstatohet se gjithsesi kjo teori nuk e mbështet vendimin e
Trump. Radikalizmi e konsideron pjesën ekonomike të situatës, dhe në këtë rast përsëri nuk arrin
të gjejë arsye që mbështet prishjen e marrëveshjes. Ajo nuk e përkrah dëshirën e Trump për t’u
larguar nga marrëveshja, pasi që teoria e radikalizmit beson se shtetet e pasura duhet t’iu
ndihmojnë atyre të varfëra, dhe jo t’iu vihen sanksione të mëdha ekonomike të cilat e dëmtojnë
atë.
5.2 Përgjigjet në pyetjet hulumtuese dhe verifikimi i hipotezave
Nē këtë pjesë do të bëhet testimi i hipotezës në mënyrë që të verifikohet se a qëndron apo
jo, duke iu përgjigjur njëkohësisht edhe pyetjes hulumtuese. Sipas analizës së rezultateve më lartë
do të testojmë hipotezën se Presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja për
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shkak të historisë së hidhur me Iranin dhe besimeve e qëndrimeve personale politike. Fillimisht në
analizën e seksionit paraprak kemi tentuar të rrëzojmë hipotezën duke vërtetuar se Presidenti
Trump është tërhequr nga marrëveshja mbi ndonjë arsye që nuk është e përfshirë nga hipoteza.
Mirëpo duke u bazuar në analizën e reultateve të mbledhura nga rishikimi i literaturës, duke u
fokusuar sidomos në arsyjet e dhënë nga vet Trumpi, nuk u gjet ndonjë arsye tjetër valide që
mbështetë tërheqjen e tij nga marrëveshja.
Në anën tjetër, kur tentojmë të vërtetojmë vet hipotezën përsëri konkludojmë se ajo nuk
mund të rrëzohet, ndonëse është e vështirë edhe të vërtetohet. Së pari, hipoteza se Presidenti Trump
është ndikuar nga historia e hidhur me Iranin nuk mund të rrëzohet, pasi që ai i besoi shumë lehtë
informatave se Irani nuk ishte duke e respektuar marrëveshjen, përkundër faktit se IAEA dhe
shtetet aleate pohonin se Irani ishte duke prodhuar materiale bërthamore në pajtim me të gjitha
limitet e marrëveshjes. Pra, nëse Presidenti Trump ishte duke u bazuar në faktet e tanishëm nuk do
të kishte baza për tërheqje, por në të kundërtën ai dëshiroi t’i besoi një informate të ardhur nga një
armik i Iranit dhe për këtë arsye mund të themi se e kaluarja e marrëdhënieve Iran-SHBA mund të
ketë ndikuar në gjykimin e Trumpit për Iranin.
Tutje duhet të testohet edhe pjesa e hipotezës e cila tenton të arsyetojë tërheqjen e
Presidentit Trump nga marrëveshja mbi besimeve personale e qëndrimeve politike të tij. Nëse
analizojmë shkurt marrëveshjen e Presidentit Trump me Korenë e Veriut, mund të shohim se
presidenti amerikan favorizon imazhin e një lideri i cili nuk heziton ta shfaq fuqinë që ka, sidomos
kur dëshiron të arrijë synimet e veta në tryezë të bashkëbisedimeve. Pra mbi këto besime dhe
qëndrime të tij personale politike mund të arsyetohet edhe tërheqja e Presidentit amerikan nga
Marrëveshja Bërthamore me Iranin si dhe sanksionet e reja ekonomike, pasi që ai si dhe
mbështetësit e tij kishin potencuar se besonin se këto do ta rikthente Iranin në tryezë për një
marrëveshje të re dhe presioni ekonomik do t’i zbuste kërkesat dhe qëndrimet e tyre.
Pra, pyetjes hulumtuese se përse u tërhoq Presidenti amerikan Donald Trump nga
Marrëveshja Bërthamore me Iranin mund t’i përgjigjemi duke thënë se ka mundësi se historia e
hidhur me Iranin dhe besimet e tij personale politike e kanë shtyer atë të tërhiqet, pasi që nuk
arritëm ta hedhim poshtë këtë hipotezë por as nuk kemi mundësi ta vërtetojmë nga literatura
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përkatëse. Për më tepër, nga analiza e rezultateve del se të gjitha arsyet tjera të mundshme nga
literatura mund të hedhen poshtë dhe kjo vetëm rrit mundësinë e vërtetësisë së hipotezës.
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6

KONKLUZIONE
Përfundimisht, tërheqja e Presidentit amerikan Donald Trump nga Marrëveshja

Bërthamore e Iranit është një qëndrim i papritur për Amerikën. Marrëveshja Bërthamore është
krijuar për të evituar krizën e armëve bërthamore në Lindjen e Mesme, përkatësisht për të larguar
frikën e një gare të armëve bërthamore të iniciuar nga zhvillimi i vrullshëm i këtyre armëve nga
Irani. Kjo marrëveshje u hartua në vitin 2015 dhe që nga atëherë ishte implementuar me sukses
nga të gjitha palët dhe ishte monitoruar nga IAEA. Megjithatë, në maj të vitit 2018, Presidenti
Donald Trump kishte vendosur të largojë Amerikën nga kjo marrëveshje. Ky vendim është
kritikuar ashpër nga të gjitha shtetet palë si dhe UN, dhe të pakët janë ata të cilët e mbështesnin
atë dhe e shihnin tërheqjen si veprimin e duhur. Pothuajse të gjitha burimet kanë pohuar se largimi
i Amerikës nga marrëveshja ishte pa ndonjë arsye të logjikshme, pasi që marrëveshja ishte duke
funksionuar dhe ishte shumë e rëndësishme për sigurinë globale. Gjithashtu mbështetet fuqishëm
mendimi se nuk do të ishte e mundshme të ndalej zhvillimi bërthamor në Iran me ndonjë metodë
tjetër, për shembull me luftë apo siç dëshironte administrata Trump me sanksione amerikane.
Ky mendim mbështetet edhe pas analizës së problematikës sipas teorive kryesore të
marrëdhënieve ndërkombëtare, prej të cilave vetëm njëra teori e arsyeton pjesërisht tërheqjen e
Amerikës nga marrëveshja. Pra sipas analizës, Presidenti amerikan duket se përdorë taktika të
mbështetura në realizëm për këtë vendim. Ai po mundohet të sigurojë shtetin dhe shtetasit e tij,
gjithashtu duke treguar fuqi të madhe në të njëjtën kohë. Poashtu, Presidenti Trump po dyshon në
aktivitetet e Iranit, përkundër këshillave, kritikave dhe fakteve të bashkënënshkruesëve të
marrëveshjes. Por megjithatë, Presidenti Trump gjithashtu kishte deklaruar se po tërhiqet për të
bërë një marrëveshje të re, gjë e cila nuk pajtohet me teorinë e realizmit. Në anën tjetër, qëndrimi
i Presidentit amerikan nuk përputhet në asnjë aspekt me teorinë liberale, e cila mbështetet
plotësisht në bashkëpunimin me shtete dhe marrëdhënie të besueshme me ato. Teoria e liberalizmit
është gjithashtu kundër luftërave nëse mund të evitohen, mirëpo kjo lëvizje e Trumpit mund të
sjelljë një mundësi të re për luftë në Lindjen e Mesme, duke shkaktuar një kaos i cili nuk ka
egzistuar më parë në atë regjion. Sa i përket teorisë së konstruktivizmit, ajo ndihmon të shpjegojë
sesi ndryshimi i ideve dhe idealeve të Trumpit kanë shkaktuar këtë mosmarrëveshje, por në të
njëjtën kohë kritikon mënyrën sesi veproi ai. Radikalizmi gjithashtu kritikon veprimin e Presidentit
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Trump, pasi që largimi nga marrëveshja parashihet të dëmtojë ekonominë në botë përmes
sanksioneve të reja që do t’i vë Amerika. Pra, shumica e teorive kryesore të marrëdhënieve
ndërkombëtare e kritikojnë tërheqjen e Presidentit amerikan nga Marrëveshja e Iranit, ku teoria e
liberalizmit e gjykon më së ashpri, mirëpo teoria e realizmit e mbështet pothuajse plotësisht.
Duke i analizuar deklaratat dhe veprimet e Presidentit Trump, është e vështirë të dihet se
cila është arsyeja e vërtetë prapa tërheqjes së tij nga Marrëveshja Bërthamore me Iranin sepse ato
janë kontradiktuese dhe hedhen poshtë sipas literaturës të lidhur me temën. Hipoteza e këtij punimi
se Presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq nga Marrëveshja Bërthamore me Iranin për arsye
të historisë së hidhur me ta dhe besimet e qëndimet e tij personale e politike qëndron pasi që nuk
mund të hedhet poshtë, por nuk kemi as material të mjaftueshëm që e mbështetë atë.
Pas analizës së bërë për këtë temë dhe mbi njohurive të autorit mbi akterëve dhe situatën e
atëhershme, mund të ishte rekomanduar që Presidenti Trump, si biznismen në rradhë të parë, do të
kishte mundur ti inkurajonte kompanitë amerikane që të bashkëpunojnë në ndjekjen e projekteve
paqësore bërthamore me Iranin. Ky bashkëpunim do të ishte sigurimi më i mirë i natyrës civile të
programit bërthamor iranian, gjë për të cilin Presidenti Trump dhe e gjithë bota madje kishin
shqetësimin më të madh. Pasi që SHBA zotëron korporatat më të mëdhenj të objekteve bërthamore
në botë, punësimi i atyre korporatave të njëjta që të bashkëpunojnë me Iranin në projektet
bërthamore do të siguronte besimin midis të dy palëve edhe pasi të skadojë marrëveshja.
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